












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                     
10 In a like manner, Scheler emphasized competition as a breeding ground of ressentiment, arguing that it is 
“strongest in a society like ours where approximately equal rights (political and otherwise) or formal social 
equality, publicly recognized, go hand in hand with wide factual differences in power, property, and education” 
(Scheler, 1994: 33). Our societies are once again, with the dismantling of welfare state, becoming similar to 
that of Scheler in which welfare state did not yet exist. 
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certain social identities become salient and why specific groups are construed as opposing 
outgroups. Individuals can distance themselves emotionally from those social identities that 
frequently evoke shame and other negative feelings such as fear, powerlessness, 
worthlessness, vulnerability, and so on. Shame‐prone social identities become precarious, 
whereas social identities that seem to be beyond shame become increasingly more 
attractive.  
 
In contemporary capitalist societies, those social identities that are based on resources that 
are allocated according to the principles of competition, are inherently shame‐prone and 
therefore liable to alienation, particularly for people already occupying precarious positions. 
These social identities include occupational identities that in modernity were steady and 
consistent, and, as such, were central building blocks of publicly recognized and approved 
social identities (Bauman, 1998; Beck, 2000; Sennett, 1998). Today, the occupational 
identities of low‐ and medium skilled blue‐collar workers who have largely lost their trust in 
trade unions as protectors of their interests seem to be especially vulnerable. Likewise, the 
identities of white‐collar workers whose employers in both public and private sectors face 
pressures to cut expenditures are increasingly at risk.  
 
Indeed, in flexible labor markets where seamless working careers have rather become an 
exception, it makes little sense to develop strong emotional attachments and commitments 
to an occupational identity – even if employers encourage or even demand this in the age of 
emotional capitalism (Illouz, 2007). Instead, social identities that do not involve competition 
such as nationality, ethnicity, language, religion, and gender become more and more 
attractive as sources of meaning, self‐esteem, and efficacy. These are also social identities in 
which solidarity and belonging with other group members can still be experienced in the 
framework of shared concerns, emotions, and meanings, unlike in the context of those social 
identities where individuals compete with one another. 
 
The weakening of workers’ mutual solidarity as well as of the power of their trade unions in 
combination with the precariousness of occupational identities hampers the mobilization of 
the traditional left and benefits the new radical right that attracts voters with allegedly 
“natural” and “stable” social identities at times in which other social identities are 
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experienced to be insecure and in constant flux. These stable identities appear less 
contingent and less demanding than others based on a combination of efforts, dedication, 
and luck, such as having a continuous successful working career. Taking pride in the 
ascriptive aspects of one’s identity such as ethnicity, national culture, or gender – in general 
what one already is or has – is far less demanding and complicated than taking pride in what 
one has achieved, for the latter kind of pride requires constant efforts with increasingly 
uncertain chances of success. Insofar as there is competition at this level as well, individuals 
can identify with their representatives such as national teams in sports who are competing 
for the entire group. Stable social categories may become attractive as a kind of bedrock 
onto which one can fall back if the other, more contingently rewarding social identities fail 
to yield positive experiences in support of the self. This may explain the popularity of right‐
wing populism both among the ‘losers’ and some ‘winners’ of contemporary neoliberal 
capitalism. For those in disadvantaged positions, the appeal of stable social identities is 
obvious. But their appeal is also evident for those who profit from globalization and 
economic liberalization because they are aware of the precariousness of contemporary 
social life as we have argued above.  
 
Politically, the emergence of identity and value issues in national politics coincides with a 
new consensus over neoliberal economic policies and the depoliticization of the economy. 
Social Democrats across Europe willingly adopted the “Third Way” of Anthony Giddens and 
Tony Blair as – what they saw – a necessary modernization of the Left in an era of 
globalization and individualization, thus giving rise to an unprecedented convergence in 
conservative and market‐oriented economic policies. Tensions over economic (re‐
)distribution and fairness have remained, and even increased over the last decades, but 
since they are demobilized in party politics, confrontations on moral and cultural issues have 
become salient in ideological and political demarcations. This dissolution of traditional class 
politics explains, at least in part, the odd companionship of working class and (especially 
lesser educated) middle class voters in the constituency of right‐wing populist parties 
(Marsdal, 2013). 
 
Neoliberalism strikes back: no escape from shame 
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Radical right‐wing populism does not offer its adherents and sympathizers escape from the 
anxieties of post‐industrial capitalism. The reason for this predicament is that the distinction 
between economically valuable and redundant citizens that the right‐wing populists employ 
in their criticism of non‐Western immigrants, refugees, and asylum seekers emerges from a 
neoliberal view on ideal citizenship that can be applied to everyone, irrespective of 
nationality and ethnicity. Thus the resented “underclass” includes the domestic poor along 
with other “economically irresponsible” subgroups who are perceived to live off the work of 
the “economically responsible” others (Bauman, 1998; Wacquant, 2010). Nationality and 
ethnicity are irrelevant here as native citizens who live off unemployment and other public 
benefits are blamed as free riders in the same way as refugees and asylum seekers 
(Juntunen, 2014; Mäkinen, 2013). 
 
Right‐wing populist parties started in Western Europe in the 1980’s as adherents of 
neoliberalism, demanding dismantling of the welfare state, privatization, and the lowering of 
taxes. However, already in the 1990’s, most of these parties moved to welfare chauvinism, 
demanding restriction of welfare benefits to the “own people” at the expense of “aliens”: 
immigrants, refugees, and asylum seekers (Betz, 1994; Guibernau, 2013; Mudde, 2007). The 
argument is that, especially during the recent crises, welfare state benefits can be sustained 
at the required level only by prioritizing, and here – as populist right‐wing parties argue – 
native citizens should be privileged over others. Nevertheless, the neoliberal heritage of 
right‐wing populism can be seen in views that restrict the native beneficiaries of the welfare 
state mainly to such groups as pensioners and those in bad health. Thus, welfare benefits for 
the (especially long term) unemployed may not be an integral part of a right‐wing populist 
welfare state. Arguably, demands of cutting unemployment benefits or making them 
conditional on unpaid work have more support in traditional right‐wing parties than in the 
new populist right. However, neoliberal sentiments about unemployment are shared even 
more widely in Western societies as it is commonly regarded as shameful and stigmatizing 
by both, the employed and the unemployed (Juntunen, 2014; Starrin, 2013).    
  
A neoliberal attitude toward unemployment and other welfare benefits puts workers in a 
precarious job market into a difficult position. If being unemployed and taking 
unemployment benefits are blamed as being shameful, then there is no escape from shame, 
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except by staying employed, on whatever conditions. However, due to the precariousness of 
contemporary working life, staying employed is not entirely up to most of us. Therefore, 
shame remains in our lives, either as present reality, or as an anticipated future scenario. In 
this situation, compensatory welfare state benefits to those who do not profit from 
globalization and liberalization may remain psychologically ineffective insofar as their 
beneficiaries view their predicament as shameful and stigmatizing anyway.  
 
This may offer a partial explanation to the paradox of why right‐wing populist parties have 
succeeded so well even in relatively affluent and traditionally egalitarian Northern and 
Central European countries where income differences between the rich and the poor have 
increased during recent years (Guibernau, 2013; Swank and Betz, 2003). Even if these 
welfare states are still rather egalitarian in the context of other OECD countries, the 
increasing precariousness of working life may have been particularly consequential in these 
countries whose Protestant cultural heritage emphasizes the relevance of work and 
employment for social identity (Beck, 2000). Also, against the background of traditional 
egalitarianism, the relative loss of income, standards of living, and social status in 
comparison to the previous situation may elicit shame and anger among the actual and 
potential losers of this development, making them receptive to the affectively loaded 
messages of right‐wing populism. 
 
Conclusion 
 
The findings referred above clearly emphasize the importance of policies directed at 
reducing feelings of insecurity and injustice through concrete measures of providing 
secure and stable employment and income resulting in satisfactory living conditions 
and subjectively meaningful integration into society. Experience in various countries 
has shown that not tackling the underlying problems but asking for tolerance and 
political correctness instead has contributed to the success of right‐wing populism 
and extremism (Flecker, 2007: 245). 
 
In this article, we have suggested that individual‐level emotional responses mediate 
between macro‐level sociocultural and economic changes, such as globalization, 
modernization, and economic deregulation, and the micro‐level motivation to support right‐
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wing populist parties. More precisely, we have identified two emotional mechanisms. The 
first mechanism relates to ressentiment and explains how negative emotions – in particular 
fear and insecurity – experienced in post‐industrial societies can transmute through 
repressed shame into anger, resentment, and hatred towards perceived “enemies” of the 
self, such as immigrants, refugees, the unemployed, and political and cultural elites. The 
second mechanism relates to emotional distancing from social identities that frequently 
evoke shame and other negative emotions in favor of social identities that are perceived to 
be more stable and to some extent more exclusive, such as nationality, ethnicity, language, 
religion, and traditional gender roles. 
 
We propose that these mechanisms contribute to the existing literature on third‐wave right‐
wing populism. Much of this literature has focused on cultural, social structural, and 
economic preconditions of right‐wing populist support and has successfully identified 
constellations that are supportive of the flourishing of right‐wing parties. This pertains to 
societal conditions (for example economic deregulation) as well as to individual level 
characteristics (e.g., educational attainment, income). The importance of emotions features 
mostly implicitly in these existing works, for example in showing that certain 
sociodemographic characteristics are systematically linked to unfavorable attitudes and 
stereotypes toward those usually portrayed by right‐wing populists as belonging to an out‐
group rather than to the in‐group, for instance, refugees, immigrants, ethnic minorities, or 
the unemployed. Whereas attitudes and stereotypes are widely understood to involve 
affective or emotional components in a rather general sense, our proposed mechanisms 
relate to a number of specific emotions and their associations with social identities in 
explaining right‐wing populist support. 
 
Although decidedly theoretical in nature, our paper strongly draws on existing evidence and 
should also pave the way to empirically investigate our propositions. The argument outlined 
in this contribution suggests a number of testable hypotheses that pertain to associations 
between the experience of specific emotions, sociodemographic indicators, voting behavior, 
and participation in right‐wing political and social movements. Admittedly, the more causal 
transformative mechanism we suggest might be difficult to pin down, but longitudinal data 
could prove useful in approximating the effects we assume. Also, in‐depth interviews might 
Emotional roots of right‐wing political populism     
32 
contribute to revealing the emotional experiences that are associated with support for right‐
wing populist parties, although participants openly supporting these parties are difficult to 
recruit. Finally, comparative studies may directly address some of the implied differences 
between support for right‐ and left‐wing populist parties as well as differences between 
parties of either sort in different countries.     
 
From our perspective, a key question is how societies can and should deal with the negative 
emotions and feelings that motivate support for the new radical right. One obvious way, as 
suggested by Flecker in the quote above, is to address the structural conditions under which 
people tend to experience those emotions. Changes to the present social structural 
conditions might in fact attenuate these emotions. However, such changes would be likely to 
elicit equally politicized emotions in other social groups, depending on political preferences 
and ideological leaning. Certainly, there is a need to reduce rising social inequalities, and the 
excessive neoliberal policies driving these inequalities can be questioned on solid grounds. 
But history teaches us that ‐‐ contrary to some of the classics’ suggestions that 
“rationalization” (Weber, 1930) or “affective neutrality” (Parsons, 1951) are cornerstones of 
the modern world ‐‐ societies are essentially characterized by the emotions that citizens 
experience vis‐a‐vis culture and social structure (e.g., Frevert, 2011; Reddy, 2001). And more 
often than not, these emotions are politicized, and they reflect or create antagonisms 
between different groups, such as social classes, religious communities, or political 
ideologies.  
 
Societies need to accept and come to terms with the fact that inasmuch as they become 
more diverse and more plural in the wake of globalization and transnationalization, they will 
become more fragmented in terms of the citizens’ political feelings and emotions. Hence, 
because people usually do not choose their emotions, it makes little sense to discredit and 
pathologize citizens’ political emotions, no matter whether left or right. Instead, there needs 
to be a public debate on how societies can not only endure, but effectively address the 
divergent and possibly antagonistic emotions of their citizens. This endeavor would be 
closely related to the multiculturalism debates that address diversity at the level of cultural 
values, beliefs, practices, and, more recently, also affect and emotion (e.g., Mahmood, 2009) 
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as well as to concepts of the social and the political that emphasize dissent and antagonism, 
as for instance Mouffe’s (2005) “agonistic pluralism”.    
 
This is not to say, of course, that societies should be let to fall prey to citizens’ emotional 
upheavals. In particular, politicians, public commentators, journalists, entrepreneurs, 
academics and others with the potential to “voice” need to uncover and dismantle the 
discursive strategies of populist political emotionalization, mobilization, and boundary 
making, no matter left or right. This can only be achieved through constant debate and 
exchange, through fact checking, and through inclusive rather than exclusionary rhetorics. 
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